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Background and Objectives: Since spiritual health is proposed in the 
field of social health, the researchers have not been able to achieve a single 
concept of spiritual health. Even, researchers of the same religion and 
culture have different ideas; therefore, it is important to propose a 
conceptual framework from the perspective of the holy religion of Islam 
and determine the indices of spiritual health based on the single concept. 
Materials & Methods: This study is analytical–descriptive. An explicit 
and implicit content analysis was done to analyze the data, and to extract 
the structural characteristics of spiritual health in Islamic texts (Quran and 
Hadiths), a content analysis of the verses and narratives about the spiritual 
health was carried out ... . In this study, all relevant ethical issues were 
considered. 
Results: The findings of this study include the relativity, priority and 
originality of the health concept. Furthermore, it has been found that health 
has a high status in Islamic texts, and spiritual health has a higher rank in 
comparison with other aspects of health. The results show three aspects of 
the concept of spiritual health (attitude-based, emotion and behavior--
based), the relationship between the various aspects of health and spiritual 
health, the interaction between the aspects, the goal-oriented nature of 
spiritual health in Islam, and in Islamic texts (the Quran and Nahjul-
Balagha) existential health is necessary for religious health. 
Conclusion: The findings of this study revealed that it is not possible to 
achieve a clear concept of the spiritual health and define its parameters in 
Islam regardless of the conceptual framework of the spiritual health.The 
structural characteristics and spiritual health play a role even in the context 
of spiritual health according to Islam. It affects the field of spiritual therapy 
and ultimately the field of education.. 
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Background and Objectives: Health has attracted 
humans’ attention since a long time ago and its 
guaranteeing and threatening factors have always 
been one the important concerns of humans. Over 
time, various dimensions of human health are 
recognized and the World Health Organization 
has considered three dimensions of physical 
health, mental health, and social health for the 
human. In the past quarter century, the scientists 
have considered a new dimension of health called 
spiritual health. The researchers in the field of 
health have found that metaphysical factors affect 
mental health in addition to the physical health 
greatly. Factors such as faith in God, Dua 
(praying) and trust are considered as health factors 
causing the necessity of conducting studies 
entitled Theosomatic (GOD Body Medicine) 
among the researchers in the field of health. 
Although the number of studies in this field is 
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few, studies on spiritual health is increasing and 
growing, and the scientists are attracted to this 
area. The spiritual health is associated with the 
human soul. The complexity and greatness of the 
human soul is to the extent that humans have 
difficulty understanding the soul without the aid 
of revelation, they face problems even in giving 
solutions to mankind about the spiritual health. 
Furthermore, the Holy Quran says, “people ask you 
(the Prophet) about the soul. Tell them that soul is a 
command by Allah the Almighty and I am given a little 
knowledge in this case” about understanding the 
soul(1). 
To understand and have first-hand knowledge of 
the views in Islam, the researcher referred to reliable 
resources in this study; thus, the Quran, the main 
written source of Islam originated from the revelation, 
and tradition, representing the Quran and consisting of 
reliable Hadiths narrated by the Prophet (pbuh) and 
Imams (AS) especially, Imam Ali Ibn Abi Talib (AS) 
were used in this study. 
To explain spiritual health, its principles, and its 
indices according to Islam, the conceptual framework 
of spiritual health must be investigated so as to achieve 
a clear concept of spiritual health, and determine the 
indices of spiritual health based on the single concept. 
Materials and Methods: This study is analytical–-
descriptive. An explicit and implicit content analysis 
was done to analyze the data (2). At first, the verses 
using the word "Salama"(the root of the word 
“health”), and its derivations such as "Salim", "Salem" 
and "Salam" were investigated. The verses such as the 
16
th 
verse of the Surah “Ma'idah” which says “Allah 
(swt) guides those following the things pleasing Allah 
to healthy ways and removes them from darkness into 
light” were used as a guide to determine the indices of 
spiritual health and extract the structural characteristics 
of spiritual health. Furthermore, the researcher has tried 
to use reliable hadiths and the evidence of Quran to 
verify the accuracy of the data. 
Results: Based on this study it became clear that the 
concept of spiritual health from an Islamic perspective 
is a concept beyond the material life and it reaches the 
eternal life of the humans; therefore, it is not possible 
to define the spiritual health in this world regardless of 
considering the eternal life of the humans. Thus, 
“Health” is a goal-oriented concept in Islam which 
means the meaningfulness of “health” especially 
“Spiritual Health” refers to its goal. Moreover, health is 
a noble and sacred concept from an Islamic perspective 
because it is originated from the sacred nature of the 
Lord; one of the sacred names of Allah is “Salam”(3) 
in the Holy Qur'an, and He is the source and developer 
of health and each health is originated from Him and it 
is returned to Him. So, health is a transcendent concept 
and it is intertwined with the Divine nature of Allah 
(swt) continuity, and every effort to achieve the 
different dimensions of health is sacred. 
Another point is that Islam holds a comprehensive 
view on health meaning it considers the various 
dimensions of health (physical, mental, social, and 
spiritual) as interconnected and one affects the other. 
Regarding the goal-oriented nature of health according 
to Islam, Islam considers health in this world as non-
absolute and relative meaning that health is combined 
with pain and disease in this world while it is free of 
pain and disease in the Hereafter; therefore, “Dar-Al- 
Salam” (4) is where absolute health is fulfilled taking 
place in the eternal life of the humans but pain and 
diseases are combined with this world (5). 
Conclusion: The findings of this study revealed that it 
is not possible to achieve a clear concept of the 
spiritual health and define its parameters in Islam 
regardless of the conceptual framework of the spiritual 
health. As a result, without a clear definition of the real 
indices based on an Islamic perspective, it is not 
possible to reach an agreement in the field of spiritual 
therapy and it is also impossible to explain and develop 
spiritual health. In addition, explaining the structural 
characteristics of spiritual health will play an important 
and effective role in the content of spiritual health and 
providing the curriculum of spiritual health. 
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 الملّخص  
، مل يستطع الباحثون أن يعثروا ذ أن طُرحت السالمة املعنوية يف جمال السالمةمن :األهداف و السابقة
على مفهوم واحد منها؛ حبیث ميكن القول ان هناك اختالف يف وجهات نظر الباحثني حىت لو كانوا 
وهلذا فینبغي ان تتم الدراسة عن االطار املفاهیمي للصحة املعنوية من  من دين واحد وثقافة واحدة،
 .حىت ميكن القیام بتحديد مؤشراته ة نظر االسالم،وجه
الوصفي الذي استفید فیه من منهج حتلیل   -مت هذا البحث يف النوع التحلیلي :األسالیب و الموادّ 
كما استفید الستخراج میزات االطار املفاهیمي  املضمون الصريح والضمين لتحلیل املعطیات، 
)القرآن واالحاديث( من دراسة مضمون االيات  ينیةللصحة املعنوية يف نصوص االسالم الد
هذا البحث مشتمل علی مجیع اجلوانب األخالقّیة . واالحاديث املطروحة حول السالمة املعنوية
 املرتبطة.
تشتمل مكشوفات هذا البحث على كون مفهوم السالمة، نسيب، ومقدم، ويتمتع  :المكشوفات
كما أن للسالمة املعنوية    ثالثي االبعاد )النظري والعاطفي والسلوكي(بالشمولیة واألصالة والتدرج وأنه 
أفضلیة على املراتب االخرى، وأهنا حمورية الغاية وأن شىت ابعاد السالمة مرتابطة بالسالمة املعنوية، كما 
 أن هلذه االبعاد تأثري متقابل على بعضها البعض وأن السالمة الوجودية الزمة للسالمة الدينیة يف
 .االسالم
أظهرت املكشوفات على أنه ال ميكن احلصول على مفهوم واضح عن االطار املفاهیمي  :النتیجة
لسالمة املعنوية، كما الميكن حتديد مؤشراته دون امعان النظر يف هذا االطار. ان املیزات االطارية 
وهذا التأثري   االسالممن وجهة نظر   للصحة املعنوية تقوم بدورها حىت يف مضمون السالمة املعنوية
 .سیمتّد اىل جمال التعلیم وجمال املعاجلة الروحیة واملعنوية
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Esmaeili  M, Fani M, Karamkhani M. The Conceptual Framework of Spiritual Health in Islamic Resources (the Quran and Nahj al-Balagha). J Res 
Relig Health.2017; 3(1): 91- 101.
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 چکیده  
ی سالمت، از زمان مطرح شدن سالمت معنوی در عرصهسابقه و اهداف: 
که حتی در  طوریاند به مفهومی واحد از آن دست یابند؛ بهپژوهشگران نتوانسته
رو، باره اختالف نظر وجود دارد. ازاینیک دین و فرهنگ هم در این میان پژوهشگران
شایسته است ساختار مفهومی سالمت معنوی از دیدگاه دین مبین اسالم بررسی شود 
 های آن اقدام کرد.تا بتوان به تعیین شاخص
ها، توصیفی است که برای تحلیل داده -این پژوهش از نوع تحلیلی ها:  مواد و روش
های ساختاری مفهوم ش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی؛ و برای استخراج ویژگیاز رو
ها و سالمت معنوی در متون دینی اسالم )قرآن و احادیث(، از بررسی محتوایی آیه
این پژوهش تمام ی سالمت معنوی استفاده شده است. های مطرح شده دربارهروایت
    موارد اخالقی مرتبط را رعایت نموده است.
بودن بودن سالمت معنوی، مقدمههای پژوهش عبارت است از نسبییافته ها: یافته
-، سهی سالمت معنویسالمت معنوی، جامعیّت و اصالت مفهوم سالمت، برتری رتبه
بُعدی بودن مفهوم سالمت معنوی )نگرشی، عاطفی و رفتاری(، پیوستگی ابعاد 
محور بودن ن ابعاد بر یکدیگر، غایتمختلف سالمت با سالمت معنوی، تأثیر متقابل ای
 ی سالمت مذهبی است.سالمت معنوی و اینکه در اسالم، سالمت وجودی الزمه
دهد که بدون توجه به ساختار مفهومی سالمت ها نشان مییافتهگیری:  نتیجه
های آن را تعریف توان به مفهومی روشنی از آن دست یافت و شاخصمعنوی نمی
ختاری مفهوم سالمت معنوی حتی در محتوای آن از نگاه اسالم های ساکرد. ویژگی
ی آموزش و درمانگری معنوی نیز کشیده کند. این تأثیر به حوزهآفرینی مینیز نقش
 خواهد شد.
 :است صورت این به مقاله استناد
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    ی مفهومی عمیقعنوان نوظهور سالمت معنوی با ریشه
  معرفت دینی، اصطالحی پرکاربرد و در عین حال در
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... ساختار مفهومی سالمت معنوی در منابع اسالمی   505 -35: 5931(، 5)9و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  ماعیلیاس
های اخیر جانی تازه گرفته، برانگیز است که در دههبحث
ی سالمت را به خود رورت آن، ساحت حوزهکه ضچندان
تنیدگی معطوف کرده است. این مفهوم که معرِّف درهم
بُعدهای مختلف سالمت آدمی است و بُعد چهارم سالمت نیز 
، توجه سازمان 5393شود، پس از آنکه در سال شناخته می
خود جلب کرد، در پس ظاهر آرام آن بهداشت جهانی را به
ها و تبیین تعریف، مبانی، شاخصتنش بسیاری بر سر 
 5. از زمانی که موبرگ(5)وجود آمده است های آن بهمصداق
م( مفهوم سالمت معنوی را مطرح کرده تاکنون، 5395)
 .(2)های متعددی در مورد این مفهوم بیان شده است تعریف
باوجوداین، هنوز تعریف واحدی از آن وجود ندارد. از آنجا که 
کند و دین سالمت معنوی خواه ناخواه با دین ارتباط پیدا می
شود، جایگاه ترین دین محسوب میمبین اسالم که جامع
ی ساختار مفهومی خاص خود را دارد، ضروری است درباره
البالغه( سالمت معنوی از نظر منابع اسالمی )قرآن و نهج
پژوهش و واکاوی صورت بگیرد، تا سالمت معنوی بتواند در 
های خود و همچنین درمانگری معنوی کاربردی کردن شاخص






توصیفی است که برای تحلیل  -این پژوهش از نوع تحلیلی
محتوای آشکار و ضمنی؛ و برای ها، از روش تحلیل داده
های ساختاری مفهوم سالمت معنوی در متون استخراج ویژگی
ها و دینی اسالم )قرآن و احادیث(، از بررسی محتوایی آیه
ی سالمت معنوی استفاده شده های مطرح شده دربارهروایت
ها، سعی شده از شواهد قرآن و است. برای تأیید درستی داده





 ساختار مفهوم سالمت در متون اسالمی
 نسبی بودن سالمت در دنیا
از نگاه قرآن سالمت در دنیا مطلق و خالص نیست و با درد و 
رنج همراه است. این آمیختگی سالمت به درد و رنج در دنیا 
مقتضای حیات مادی و جسمانی است که عالم تزاحم، حرکت و 
فرسایش جسم است. خداوند متعال در خروج از قوه به فعل 
                                                          
1 He Mvbrg 
-ای انسان، حقا که تو به»فرماید: ی انشقاق( میقرآن )سوره
سختی و )رنج( در تالشی و او را مالقات سوی پروردگار خود به
« رنج»که به « کدح»ی . در توضیح کلمه(9) 2«خواهی کرد
شود، گفته شده کدح یعنی تالش کردن و خسته ترجمه می
؛ و نیز کسب و تالش همراه (1)، که اثر آن ظاهر شود (4)شدن 
. در این کلمه، معانی حرکت مداوم و (6)با مشقت و آسیب 
 .(9) سیر، تالش و رنجوری  و آسیب نهفته است
، به اصلی اساسی (8) 9سوره بلد 4ی این آیه و همچنین آیه
ها اشاره دارد و آن اینکه زندگی دنیا ی انساندر زندگی همه
همواره آمیخته با زحمت و تعب است؛ حتی اگر هدف رسیدن 
به متاع دنیا باشد، تا چه رسد به اینکه هدف آخرت و سعادت 
این طبیعت زندگی دنیا است »جاویدان و قرب پروردگار باشد. 
کنند نیز از رنج و رفاه زندگی می حتی افرادی که در نهایت
زحمت و درد بر کنار نیستند. تعبیر مالقات پروردگار، خواه 
ی حاکمیت ی قیامت باشد، که صحنهاشاره به مالقات صحنه
ی اوست، یا مالقات جزاء، پاداش و کیفر او یا مالقات مطلقه
دهد که این رنج و تعب خود او از طریق شهود باطن، نشان می
رسید که روز ادامه خواهد یافت و زمانی به پایان خواهد  تا آن
ی این دنیا بسته شود و انسان با عمل پاک، خدای پرونده
. بنابراین، سالمت حقیقی از نگاه (3)« خویش را مالقات کند
افتد، زیرا بقای بدون فنا، غنای قرآن فقط در بهشت اتفاق می
بدون فقر، عزّت بدون ذلّت و صحت بدون مرض در آنجا رخ 
و برای »که خداوند سبحان فرموده است: خواهد داد. همچنان
؛ و نیز (50) 4«ی سالمت استایشان در نزد پروردگارشان خانه
. پر واضح (55) 1«خواندو خداوند به سرای سالمت فرا می»
است رنجی که انسان در زندگی برای سعادت جاوید و رستگاری 
دار، شدنی و برای انسانِ هدفکشد، رنجی معنادار و تحملمی
 رنجی گوارا است. 
 یکی درد و  یکی درمان پسندد
 یکی وصل و یکی هجران پسندد                 
 من از درمان و درد و وصل و هجران               
 ندم آنچه را جانان پسنددپس
 
  مقدمه بودن سالمت در دنیا
 ی دیگر، سالمت در دنیا و نسبت آن با سالمت در آخرت،نکته
                                                          
 رَبَِّك َكْدًحا َفُماَلِقیه. يَأَي َُّهااالنَسُن إِنََّك كاَِدٌح ِإىلَ  7
ْنساَن فی 3  َکَبٍد.   َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
اَلِم ِعنَد َرهِبْم َو ُهَو َولِیُّهُ هلُْم َدارُ  4 م ِبَا كاَنُواْ يَ ْعَمُلوِن.السَّ  
َلِم َو يْهِدى َمن َيَشاُء ِإىلَ  اللَُّه َيْدُعواْ ِإىلَ  5 ْسَتِقیم َداِر السَّ .ِصَراٍط مُّ  
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ی حیات گونه که حیات دنیا مقدمهاز نگاه قرآن است؛ همان
این زندگی جز »فرماید: که قرآن کریم میآخرت است؛ چنان
سرای بازی و سرگرمی نیست و اگر بدانند، سرای آخرت 
ی سالمت در ؛ سالمت در دنیا نیز مقدمه(52) 5«زندگانی است
آخرت است و در حقیقت سالمت واقعی در دنیا سالمتی است 
که به سالمت در آخرت منجر شود، در غیر این صورت، سالمت 
المقدمه و فقط صورتی از ی بدون ذیواقعی نیست و مقدمه
طور که حیات در دنیا نیز اگر به حیات سالمت خواهد بود. همان
بودن آن ی مقدمهمند در آخرت منجر نشود و جنبهسعادت
محقق نگردد و خود تبدیل به هدف شود، در آن خیر و سعادتی 
همانان که »فرماید: نخواهد بود. چنانکه خداوند در قرآن می
شوند دهند و مانع راه خدا میزندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می
. (59) 2«هستند شمارند، آنان در گمراهی آشکارو آن را کج می
به همین دلیل اگر در حیات دنیا، برای وصول به حیات 
ریزی وجود نداشته باشد، این حیات سعادتمند در آخرت، برنامه
از نگاه قرآن گمراهی آشکار و دوری از راه حقیقت است. به 
توان گفت ارزش حیات دنیا و آنچه در آن همین دلیل، می
د. سالمت در گذاری شوتواند در قیاس با آخرت ارزشاست، می
گونه است؛ و این سالمت زمانی ارزشمند است که دنیا هم این
انسان را به دارالسالم حقیقی در آخرت برساند که در مسیر 
 زندگی جاوید بشر است.
  اصالت مفهوم سالمت معنوی 
های مقدس ی حشر، یکی از نامسوره 29ی قرآن کریم در آیه
اس این آیه، خداوند هم خوانده است. بر اس« سالم»خداوند را 
سالمت است، یعنی از هرگونه نقص و عیبی مبرا است؛ هم 
-عیب و شود بیبخش؛ زیرا هر آنچه از خدا ناشی میسالمت
-ی آلسوره 26ی نقص؛ و خیر و سالمت است. همچنین در آیه
دست توست هر و تو فرمانروای مطلقی و به »عمران آمده است: 
ی نساء ؛ و نیز در سوره(54) 9«واناییخیری؛ و تو بر هر چیز ت
رسد از جانب خداست و ها به تو میهر چه از خوبی»فرماید: می
. سالمتی که (51) 4«رسد از خود توستتو می آنچه از بدی به
ی رسد از دو جنبه است؛ یکی از جنبهاز جانب حضرت حق می
 ی تشریع و قانونگذاری.تکوین و آفرینش؛ و دیگری از جنبه
                                                          
اَر اْْلِخَرَة هلََِي احْلََیواُن َلْو كانُوا  1 نْیا ِإالَّ هَلٌْو َو َلِعٌب َو ِإنَّ الدَّ َو ما هِذه احْلَیاُة الدُّ
  يَ ْعَلُمون.  
وَن َعن َسِبیِل اللَِّه َو يَ ْبُغوهنَا ِعَوًجا  2 نْ َیا َعلَى ااْلِخَرِة َو َيُصدُّ الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن احْلََیوَة الدُّ
   أُْولَئَك ىِف َضاَلِل بعید.
ُلَك ِمَّن َتشاُء َوتُِعزُّ َمن 3




َتشاُء َوتُِذلُّ  ُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك امل
 َمن َتشاءُ بَِیِدَك اخَلرُي إِنََّك َعلٰى ُكلِّ َشيٍء َقديٌر.
ا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمن َسیَِّئٍة َفِمن ن َّْفِسَك. 4   مَّ
 خداوند منشأ سالمت تکوینی -الف
-خداوند متعال انسان را به بهترین شکل و موقعیت آفریده، آن
این که پس از آفرینش انسان به خود آفرین گفته است. چنان
)که در  1عیب، هم در آفرینش انساننظام احسن و آفرینش بی
و هم  (56)ی مؤمنون، بدان اشاره کرده است( سوره 54ی آیه
-که در سورهدر آفرینش جهان هستی، محقق شده است؛ چنان
هم او که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید، »ی ملک فرموده: 
گونه اختالف ]و در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ
بینی؟ باز بینی، باز نگاه کن آیا خالل و نقصانی میتفاوتی[ نمی
 .(59) 6«سویت بازگردده بهدوباره بنگر تا نگاهت زبون و درماند
ی جهان هستی و انسان است، نظام نظام موجود که دربرگیرنده
شود؛ زیرا معلول مشیتی است که از علم، احسن محسوب می
نهایت برخواسته است. بنابراین، این قدرت و حکمت مطلق و بی
آفرینش در نهایت هماهنگی و وفاق بین اعضا و اجزای آن 
قت آفریده شده است. به همین دلیل است که نظام خل
 خداوندی، نظام سالمت است.
 خداوند منشأ سالمت تشریعی -ب
شود، سالمت بُعد دوم سالمت که از خداوند متعال ناشی می
که فقط هدایت درستیبه»... فرماید: تشریعی است. قرآن می
. از آنجا که انسان از یک (58) 9«خداوند، هدایت ]واقعی[ است
دلیل نقص در دانش و معرفت )چنانکه آفریدگار او سو به
 (53) 8«و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است»فرموده: 
توان از آن به کاستی در مقتضی یاد کرد( و از سویی که می
ی او از کمال است، هایی که بازدارندهدلیل وجود عاملدیگر به
 3دهدها سوق میمثل نفس امّاره، که همواره انسان را به بدی
؛ و در راه هدایت بشری مانع است، به راهنمایی الهی برای (8)
های ی تمایلجبران نقص در دانش و رهایی از آفت بازدارنده
سوی حقیقت برای رسیدن به کمال بشری در راهیابی به
مطلوبی که خداوند در آفرینش او قرار داده است، نیاز دارد. 
ر از طریق بنابراین، آنچه حضرت حق در قالب وحی برای بش
پیامبران اولوالعزم )صاحب شریعت( فرستاده، برای تأمین این 
 سالمت است.
                                                          
ا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَکَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَ  5
 ُُثَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخَر فَ َتبارََک اللَُّه َأْحَسُن اخْلاِلقنَي.
ا تَ َرى 2 ىِف َخْلِق الرَّْْحَاِن ِمن تَ َفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل   الَِّذى َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباًقا مَّ
 .ُفطُورُثُ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتنْي يَنَقِلْب ِإلَْیَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َو ُهَو َحِسريِمن   تَ َرى
َو   َحىتَّ تَ تَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اهْلُدى  َعْنَك اْلَیُهوُد َو اَل النَّصارى  َلْن تَ ْرضى 7
 .ذي جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِلٍّ َو ال َنصريلَِئِن ات ََّبْعَت أَْهواَءُهْم بَ ْعَد الَّ 
َن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلیال 8  .َو َما أُوتِیُتم مِّ
1
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ی ی سالمت تشریعی در سورهخداوند تبارک و تعالی درباره
خدا هر که را از خشنودی او پیروی کند، به »فرماید: مائده می
شود و به های سالمت رهنمون میی آن ]قرآن[ به راهوسیله
-سوی روشنایی بیرون میها بهن را از تاریکیتوفیق خویش آنا
 .(20)5«کندبرد و به راه راست هدایتشان می
سوی های هدایت بهکه برای راه« سالم»در این آیه صفت 
خداوند ذکر شده، مطلق و بدون قید است، تا بفهماند راه او از 
هر نوع شقاوت و محرومیتی که امر سعادت زندگی دنیایی و 
 کند، خالی است.آخرتی را مختل می
 جامعیت مفهوم سالمت 
سالمتی همه سالمتی که در قرآن و حدیث بدان پرداخته شده، 
ی بُعدهای سالمت ازجمله به همه جانبه است؛ به این معنی که
 1و معنوی (29) 4، اجتماعی(22) 9روانی ،(25) 2جسمیسالمت 
ی بُعدهای کنندهیی که تأمینگونه، توجه کرده است. به(24)
گوناگون سالمت است؛ و این احتمال دور از ذهن نیست که 
صورت جمع، در ، به«السالمسُبل»ی یکی از کاربردهای واژه
های مختلف سالمت، اشاره ی مائده، عالوه بر راهی مبارکهسوره
نگاه اسالم، انسان به بُعدهای گوناگون سالمت نیز باشد. از 
موجودی چند پاره نیست، بلکه حقیتی واحد است که دارای 
بُعدهای وجودی گوناگونی است که این بُعدها به هم پیوسته 
شود، هرچند ی بُعدهای سالمت او توجه میاست؛ و به همه
ی بُعدهای سالمت یکسان نیست، که در ادامه اهمیت همه
 توضیح داده خواهد شد.
ن دینی اسالمی نسبت به سالمت، در عین اینکه به دیدگاه متو
کند، )چنانکه به سالمت جسم بُعدهای مختلف سالمت توجه می
هایی برای تحقق سالمت جسم دارد و در کند و آموزهدعوت می
هایی ها دستورهایی دارد و به روایتها و آشامیدنیمورد خوردنی
ر خوردن و که به نظافت بدن، مسواک زدن، رعایت اعتدال د
ی سالمت جسم، اشاره دارد؛ به سالمت کنندهموارد دیگرِ تأمین
روان نیز توجه کرده و به مواردی از قبیل پرهیز از یأس و 
کند؛ همچنین به بینی و امیدواری توصیه میناامیدی، روشن
های اجتماعی مانند پرهیز از تکبر، فروتنی در سالمت در ارتباط
وند برادری در جامعه؛ و نیز به سالمت برخورد با دیگران و پی
                                                          
الِم َو ُُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ  1 ُلماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه َو يَ ْهدي بِِه اللَُّه َمِن ات ََّبَع ِرْضوانَُه ُسُبَل السَّ
  ِصراٍط ُمْسَتقیم.  يَ ْهديِهْم ِإىل
ُكُلوْا َو اشْربُوْا َو اَل ُتسْرُفوْا  ِإنَُّه اَل حُيبُّ اْلُمسرِِفني؛ حِيلُّ هَلُُم الطَّیَِّباِت َو حَيرُِّم َعَلْیِهُم  2
 اخْلََبئَث. 
 ُه اَل يَاْْيُس ِمن رَّْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرون.اَل تَاْْيُسواْ ِمن رَّْوِح اللَِّه  إِنَّ  3
 َو ِعَباُد الرَّْْحَاِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا َو ِإَذا َخاطََبُهُم اجلَِْهُلوَن َقاُلواْ َساَلًم.  4
 َمن يَ َتوَكَل َعلَى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبُه.  5
دهد(؛ معنوی هم توجه کرده و از امراض معنوی پرهیز می
نگاهی یکپارچه به حقیقت وجودی انسان نیز دارد و انسان را 
پندارد که دارای مراتب وجودی متعدد است و حقیقتی واحد می
 به تبع آن بُعدهای سالمتی گوناگونی دارد. اما این به معنی جدا
بودن این بُعدها از یکدیگر نیست، بلکه این بُعدها به هم 
گذارند و همگی مصداق همان اند و بر یکدیگر تأثیر میپیوسته
السالمی هستند که قرآن کریم به آن اشاره کرده است. در سبل
البالغه السالم( در نهجهمین مورد، امیرالمؤمنین علی )علیه
دهای مختلف سالمتی سخن بسیار زیبایی در پیوستگی بُع
همانا تندرستی تن تقوای دل »فرمایند: انسان دارند، که می
شگفتا که حسودان از »فرمایند: همچنین می .(21) 6«است
با ایمان به »هایی مانند: و روایت  (21) 9«اندسالمت جسم غافل
-گیرد و با عمل صالح بهسوی عمل صالح، هدایت صورت می
شود و با )یعنی با عمل صالح ایمان تقویت می 8«سوی ایمان
(؛ که 21پذیرد( )ایمان هدایت به سوی عمل صالح تحقق می
رساند و هم پیوستگی ابعاد مختلف سالمت انسان را میشدت به
شود. بر اساس در قرآن هم به وضوح مشاهده میاین حقیقت 
بار بعد از  12جستجویی که نگارنده در قرآن کریم کرده است، 
آمده؛ که « عملوا الصالحات»ی ، بدون فاصله واژه«آمنوا»ی واژه
رساند. منابع اسالمی گویای پیوستگی ایمان و عمل صالح را می
سالمت ترتیب از این مطلب است که، اهمیت سالمت به
کند. شیخ جسمانی به سوی سالمت معنوی سوق پیدا می
فرمایند: کند که میطوسی در امالی از حضرت علی )ع( نقل می
تر از آن ناتندرستی دستی است، سختها تنگیکی از گرفتاری»
ها توانمندی مالی و تر از آن بیماری دل؛ و یکی از نعمتو سخت
 . (26) 3«ها استتقوای دلبرتر از آن تندرستی و بهتر از آن 
السالم( در وصیتشان به جابر جعفی همچنین امام باقر )علیه
بدان که هیچ دانشی چون جستن ]دانش[ سالمت »فرمایند: می
 . (29) 50«نیست و هیچ سالمتی چون سالمتی دل نیست
دلیل اهمیت و برتری سالمت قلب نسبت به سالمت جسم از 
جاوید انسان دارای اثر  آن جهت است که آنچه در زندگی
ماندگار است، سالمت قلب و روح است. سالمت جسم، مادامی 
دارای اهمیت است که جسم با روح همراه باشد و سالمت جسم 
                                                          
 (.338البالغه، قصار )هنج ِة اْلَبَدِن تَ ْقَوى اْلَقْلبِ ِإنَّ ِمْن ِصحَّ  2
اِد َعْن َساَلَمِة اأْلَْجَسادِ  7  (.225البالغه، قصار )هنج اْلَعَجُب ِلَغْفَلِة احلُْسَّ
 (.155ی البالغه،خطبهفَِبااْلمياِن ُيْسَتَدلُّ َعَلى الّصاحِلاِت... )هنج ... 8
الفاقة مرض البدن و أشد من مرض البدن مرض و إن من البالء الفاقة و أشد من  9
القلب أال و إن من النعم سعة املال و أفضل من سعة املال صحة البدن و أفضل من 
 صحة البدن تقوى القلب. 
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ز جسم، بر سالمت روح اثرگذار باشد؛ اما پس از مفارقت روح ا
یافتن حیات جسم، سالمت جسم هم بقایی ندارد و با پایان
رود. دهد و از بین میسالمت جسم نیز اهمیتش را از دست می
یابد و رسد و حیات مادی او خاتمه میوقتی مرگ انسان فرا می
ی سالمتی و بیماری جسمی پیوندد؛ مقولهجسمش به خاک می
دهد و به حیاتش ادامه می رسد، اما روح اواو هم به پایان می
ی سالمت معنوی همچنان درگیر پیامدها و عواقب مسئله
 خواهد بود.
 محور بودن سالمتغایت
محور بودن آن است. های مهم سالمت در قرآن، غایتاز ویژگی
محور بودن این است که قرآن، سالمت در دنیا را منظور از غایت
د. به عبارت دیگر خواهیی خاص میبرای تحقق غایت و نتیجه
سالمت برای سالمت اهمیتی ندارد؛ بلکه سالمت در دنیا برای 
رسیدن به دارالسالم و برخورداری از رحمت الهی و وصول به 
محور بودن به مفهوم سالمت، وحدت و سعادت است. غایت
ی مراتب سالمت دارای جهت طوری که همهدهد؛ بهانسجام می
ی بُعدهای توان همهن علت میشود. به همیو غایت واحدی می
 سالمت را حول یک محور واحد معنا و تعریف کرد.
ی این کنندهبر این اساس، اصوالً حالت و وضعیتی که تأمین
غایت باشد حاکی از سالمت است. بنابراین، سالمت و یا نداشتن 
کند. هر کنش و سالمت، با غایت آفرینش انسان معنا پیدا می
غایت نینجامد مفهوم واقعی سالمت را واکنشی که به این 
طور خالصه معیار سالمت از نگاه قرآن، با نخواهد داشت. به
 یابد.غایت، مفهوم می
ی مائده، سالمت جسم، عقل و اعتقاد را که خداوند در سوره
با اجتناب از شرب خمر و دوری از قمار و عقاید باطل تأمین 
کند. گاری معرفی میشود، برای رسیدن به غایت فالح و رستمی
  ها و تیرهایاید شراب، قمار، بتای کسانی که ایمان آورده»
قرعه پلید و از عمل شیطانند؛ پس از آنها دوری گزینید،  
 .(28) 5«باشد که رستگار شوید
ها که های مؤمن را از علل برخی از بیماریاین آیه انسان
های فکری و های جسمی و هم عامل بیماریهم عامل بیماری
دارد تا سالمت جسم، روح و قلب انسان قلبی است، برحذر می
 آسیب نبیند و با تأمین سالمت، انسان به رستگاری برسد.
ه برای رستگاری و فالح، غایت و هدفی است که در این آی
  زا معرفی شده است.سالمت و دوری از عوامل بیماری
 روزی که مال، اموال و»فرماید: ی شعراء میهمچنین در سوره
                                                          
َا اخْلَْمُر َو اْلَمْیِسرُ  1 ْیطاِن  يا أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ َو اأْلَْنصاُب َو اأْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
  فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحون؛
شوند، در زندگی های دنیا محسوب میفرزندان که از سرمایه
های اعتباری ی سرمایهپس از دنیای انسان سودی ندارد و همه
ها، در آن روز ها و نسبتکه در دنیا اثربخش بودند، از مالکیت
. تنها عامل مؤثر (23) 2«شونداثر مییعنی روز قیامت بی
رستگاری در آن روز، سالمت قلب و روح است، چراکه مدار 
سودمندی و سعادت در آن روز بر سالمت قلب است، چه اینکه 
صاحب آن قلب در دنیا مال و فرزندی داشته باشد یا نداشته 
 باشد.
 ساختار سه بُعدی سالمت معنوی
سه ساختار مفهوم سالمت معنوی در متون اسالمی منشوری 
دهد. سالمت معنوی در اسالم بُعدی را مقابل دیدگان ما قرار می
و عواطف سالم و رفتاری مبتنی بر  ترتیب مبتنی بر اندیشهبه
ی آن سالمت کامل ی سالم است، که مجموعهعواطف و اندیشه
ی سالم دهد. در این منشور سه وجهی، اندیشهرا تشکیل می
-ی سالم بر میلم از اندیشهی زیربنایی دارد و عواطف ساجنبه
. بر همین مبنا، در اسالم (90) 9«الذین آمنو اشد حباً هلل»خیزد 
ی اعتقادات، اصول نامیده شده و اعمال و رفتار، فروع سلسله
شمرده شده است و قرآن نیز نخست به توحید در عقاید، سپس 
به توحید در عمل دعوت کرده است. عمل هر کسی ناشی از 
«. قل کل یعمل علی شاکلته»ی او است فکر، اندیشه و انگیزه
-البالغه میی نهجسالم( در نخستین خطبهالحضرت علی )علیه
؛ اصل و آغاز دین و روش زندگی ...« اول الدین معرفته»فرماید: 
(. همچنین در 5دینی، معرفت و شناخت خداوند است )خ/
فرماید )باالیمان یستدل علی الصالحات...(؛ با می 511ی خطبه
             شود.   سوی عمل صالح هدایت میایمان، انسان به
فرماید: خدا شما را بیامرزد، السالم( در جای دیگر میامام )علیه
های روشن، )اعملوا رحمکم اهلل اعمال نیکو را بر اساس نشانه
 علی اعالم بینه...(، یعنی بر اساس فهم صحیح، انجام دهید.
توان چنین نتیجه گرفت که اسالم نه با کسانی که بنابراین، می
کنند و به عقاید و افکار کاری ندارند، فقط به عمل توجه می
دانند موافق است؛ نه با کسانی که همه چیز را عقیده و فکر می
 دهند.و به عمل اهمیت نمی
 شمول سالمت مذهبی بر سالمت وجودی 
با توجه به اینکه برخی سالمت معنوی را مرکب از سالمت 
، ارتباط انسان (95) 4دانند، گبلرمذهبی و سالمت وجودی می
                                                          
  ِإالَّ َمْن أَتَى اللََّه ِبَقْلٍب َسِلیم؛ يَ ْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َو اَل بَ ُنون 2
بُّ  3 ونَ ُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَِّه َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا حيُِ
یًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذابِ   .َوَلْو يَ َرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة لِلَِّه مجَِ
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با قدرت مافوق و خدا را سالمت مذهبی؛ و ارتباط با دیگران و 
نامد. از نگاه اسالم، محیط و طبیعت را سالمت وجودی می
توان بین آنها ان از یگدیگر جدا نیست و نمیبُعدهای وجود انس
تفکیک قائل شد. این تفکر مبتنی بر نوعی سکوالریسم است. در 
( متون دینی اسالم، سالمت وجودی )ارتباط با دیگران و محیط
یابد. ی ارتباط با خدا، معنی و مفهوم واقعی خود را میدر دایره
وم واقعی خود را ارتباط سالم انسان با دیگران نیز زمانی مفه
یابد که دیگران را در ارتباط با خدا ببینیم و آنان را بندگان می
خدا و مخلوقات او بدانیم و قدسیتی که در ارتباط با خدا وجود 
ها با یگدیگر سایه بیندازد و معنی و ی انساندارد، بر رابطه
 مفهوم جدیدی به این روابط ببخشد. 
انسان را شاهکار خلقت خداوند متعال در قرآن، آفرینش 
نهایتش یی که خالق یکتا با قدرت بیگونهکند، بهمعرفی می
تبارک اهلل »گوید پس از آفرینش انسان به خود آفرین می
من ذا الذی »رماید فیی دیگر می، در آیه(56) 5«احسن الخالقین
کیست که به خدا قرض نیکو بدهد »؛ ...«یقرض اهلل قرضاً حسناً 
ها به . این در جایی است که سخن از قرض انسان(92) 2...«
دادن به را قرض هادادن به انسانیکدیگر است. خداوند قرض
اش به مالک السالم( در عهدنامهکند. علی )علیهخود معرفی می
کارت با فرماید: اگر با مردم بدرفتاری کنی، سرواشتر می
من ظلم عباداهلل کان اهلل »خداست و با خدا طرف هستی. 
هر که بر »؛ «خصمه دون عباده و من خاصمه ادحض حجته
را به دشمنی برانگیخته و  بندگان خدای ستم روا دارد خدای
. (99)« خدا هر که را دشمن بدارد دلیل و حجتش را تباه سازد
هستند.  ی خداچون به فرمایش امام صادق )ع(، مردم خانواده
الناس عیال اهلل فاحب الخلق الی اهلل من نفع عیال اهلل و ادخل »
 . (94)« علی اهل بیت سرورا
های عمق ارتباط انسان با دیگران، بر این اساس با دیدگاه
شدنی نیست؛ چه در مقام خدمت به دوستانه مقایسهانسان
که خود را خادم خدا ببینیم و چه در جایی که آسیبی دیگران، 
ی این کنندههای دیگر به ما وارد شود و جبراناز طرف انسان
-ی ارتباط با طبیعت نیز سخن اینآسیب را خدا ببینیم. درباره
های ی انسان با طبیعت از نگاه آموزهگونه است؛ زیربنای رابطه
یوسته دیدن؛ و طبیعت دین اسالم، طبیعت و هستی را با خدا پ
                                                          
اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَکَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا  1
 .ُُثَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخَر فَ َتبارََک اللَُّه َأْحَسُن اخْلاِلقنيَ 
ْقِبُض َو يَ ْبُصُط من َذا الَّذی يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرضًا َحَسنًا فَ ُیضاِعَفُه َلُه َأْضعافًا َکثريًَة َو اللَُّه يَ  2
 .َو ِإلَْیِه تُ ْرَجُعونَ 
را فیض و آیت خدا دیدن است که برخاسته از بینش توحیدی 
 اسالمی است. در این دیدگاه همه چیز در جهان ماهیت از اویی
ی سوره 285و  250های. آیه(98و  91)سوی اویی دارد و به
ی آل عمران و سوره 503ی ی یونس، آیهسوره 16ی بقره، آیه
هایی چون ها، ویژگیی دیگر بر اساس همین آموزهها آیهده
نظام حقانی جهان، هدفمندی نظام آفرینش و حکیمانه بودن 
ی انسان با هستی و آفرینش را در بر دارد که کیفیت رابطه
طبیعت را ارتقا خواهد داد. این نوع ارتباط با طبیعت صرفاً 
ی را تعقیب نخواهد کرد؛ بلکه این رابطه بر اساس یی انتفاعرابطه
ریزی خواهد شد؛ چنانکه محبت بین انسان و خالقش پایه
های زیست بوم متفکران صاحب نام این عرصه، امروزه بحران
بشر را ناشی از دوری از این تفکر و راه حل این بحران را نیز 
یکی  دانند.ی محیط زیست میبازگشت به نگرش معنوی درباره
گوید: بحران باره میالمللی و مسلمان در ایناز متفکران بین
ی بیرونی نوعی رخوت و ضعف باطنی زیست بومی تنها جلوه
است و بدون نوزایی معنوی انسان غربی، حل شدنی نیست. 
امید است انسان اصالح واقعی خویش را که همواره به معنای 
این نوزایی با جهان نوزایی معنوی است، آغاز کند و از رهگذر 
. بنابراین، از نگاه (93)یی یابد پیرامون و طبیعت سازگاری تازه
هبی برابر است؛ های اسالم، سالمت معنوی با سالمت مذآموزه
همچنین سالمت مذهبی شامل سالمت وجودی نیز است و این 




ی سالمت معنوی، نخست، های صورت گرفته در حوزهپژوهش
-ی مفهومهایی است که در آنها تالش شده تا مسئلهپژوهش
شناسی سالمت معنوی بررسی شود. در این بخش برای نمونه 
ی نوشته« سالمت معنوی از دیدگاه اسالم»به کتاب  توانمی
آقای دکتر مجتبی مصباح و همکاران، اشاره کرد که در دو 
بخش و پنج مبحث نوشته شده است. نویسنده در مبحث اول به 
شناسی سالمت معنوی پرداخته که در آن ضمن پرداختن مفهوم
به مفهوم سالمت، معنویت و سالمت معنوی، پس از طرح 
گاه دانشمندان مغرب زمین؛ به سالمت از دیدگاهِ دید
-پردازد و سالمت معنوی را تعریف میدانشمندان اسالمی می
های ساختاری مفهوم سالمت معنوی را کند، بدون آنکه ویژگی
توان ادعا کرد تعریفی که از سالمت معنوی توضیح دهد. اما می
-ق میی این تحقیدر کتاب بیان شده در ساختار تعریف شده
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ی فریدون عزیزی است. تعریف ایشان  از ، نوشته«چگونگی
-های ساختاری نیست و سعی میسالمت معنوی، دارای ویژگی
ی د از میان تعاریف مختلف تعریفی را که به دیدگاه نویسندهکن
تر است و اشکال کمتری دارد بیان کند. تعریف کتاب نزدیک
ی چندانی ندارد ایشان نیز با ساختار مفهومی این پژوهش فاصله
. پژوهش بعدی، پژوهش سپیده (45)و با آن سازگار است 
است « هاسالمت معنوی، مفاهیم و چالش»امیدواری با عنوان 
ی سالمت معنوی، به ؛ در این پژوهش، پس از طرح مسئله(42)
ی سالمت معنوی در مدارک سازمان بهداشت جهانی و تاریخچه
مفهوم سالمت معنوی میان  یهایی که دربارهنیز به بحث
پردازد. ایشان به مشکل پژوهشگران این عرصه وجود دارد، می
نبود افتراق بین مفهوم معنویت و سالمت معنوی پرداخته و به 
هایی که برای سنجش سالمت معنوی نامهنبودن پرسشدقیق
ی کار را رود، اشاره کرده است. تحقیق یاد شده چارهکار میبه
داند؛ اما تعریف مشخصی از منبع زالل معنویت میدر رجوع به 
های ساختاری نیز نپرداخته نگاه اسالم بیان نکرده و به ویژگی
ی این سطور تحقیق کرده، به مقداری که نگارنده است؛
های ی سالمت معنوی، کمتر به بیان ویژگیپژوهشگران عرصه
گر که ااند؛ درحالیساختاری مفهوم سالمت معنوی پرداخته
های مطرح شده ی تعریفانتظار داشته باشیم در آینده، درباره
های اسالمی( ی آموزهبه نوعی وحدت نظر )حداقل در حوزه
های ساختاری مفهوم برسیم، گام نخست در این راه بیان ویژگی







توان نتیجه گرفت که در منابع اسالمی، ها میبا توجه به یافته
شده است. طور جدی توجه ی سالمت معنوی بهسئلهبه م
های ها، دیدگاههمچنین اسالم در تعریف و معرفی شاخص
-های دیگر مقایسه میی خود را دارد که وقتی با دیدگاهویژه
 کند.شود برجستگی این دیدگاه خودنمایی می
دهد که اسالم سالمت ی پژوهش نشان میهمچنین نتیجه
-ی حیات انسان در دنیا و آخرت میسترهمعنوی را امری به گ
داند؛ و نیز سالمت معنوی انسان در دنیا جدای از سالمت او 
در آخرت نیست، بلکه سالمت معنوی در دنیا، که نسبی است، 
باید به سالمت معنوی در آخرت که سالمتی مطلق و عاری از 
هرگونه بیماری است منجر شود وگرنه ارزش زیادی نخواهد 
اینکه سالمت معنوی در دیدگاه اسالمی امری سه داشت؛ و 
بُعدی است؛ یعنی سالمت عاطفی و سالمت رفتاری جدای از 
شود، بلکه این سه سالمت در فکر و اندیشه لحاظ نمی
براین، منشوری سه بُعدی هستند که مکمل یکدیگرند. عالوه
تأکید ویژه بر اهمیت سالمت معنوی، در مقایسه با بُعدهای 
ی سالمت؛ و سالمت معنوی را بُعدی مستقل دیدن و گانهسه
اینکه سنجش سالمت معنوی از دیدگاه اسالم دارای معیارهای 
خاص خود است، نه فقط تجلی آن در تأمین سالمت جسم و 
 روان؛ نیز نشان از اهمیت این بُعد از سالمت از نظر اسالم دارد.
پیوسته دیدن امر سالمت معنوی به خدا، حکایت از 
دسیت، اهمیت و اصالت این بُعد از سالمت انسان دارد و هر ق
تالشی در این حوزه تالش مقدسی است که درجهت تحقق 
ی سعادت انسان و شکوفا شدن نهال وجودی او در عرصه
 شود. حیات طیبه محسوب می
براین، نتایج پژوهش بیانگر شمول نگرش اسالمی به عالوه
ی روابط نتیجه به همهی بُعدهای وجود انسان و در همه
انسانی است. سالمت معنوی که به تحلیل برخی محققان، 
متشکل از سالمت مذهبی و سالمت وجودی است، از نگاه 
توان گفت سالمت معنوی اسالم از یگدیگر جدا نیستند؛ و می
شود در امر رو، توصیه میبا سالمت مذهبی برابر است. ازاین
ساختاری مفهوم سالمت های درمانگری معنوی به ویژگی
-معنوی از نگاه اسالم توجه شود. همچنین در تعیین شاخص
های سالمت معنوی بر اساس دیدگاه اسالم، توجه به ساختار 







ی اول در این مقاله برگرفته از مطالبی است که نویسنده
-ی )نهجسالمت معنوی در متون دین»همایشی با عنوان 
، بیان کرده است. همایش یادشده به همت مرکز «البالغه(
مطالعات دین و سالمت، مستقر در نهاد نمایندگی مقام معظّم 
رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار شده است. 
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